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Аннотация: Мазкур мақолада жацон миқжсида кешажтган демократлаштириш
жаражнлари ва мамлакатимиз цажтидаги ижтимоий-сижсий ислоцотларнинг фзаро
уйғунлиги, унинг фзига хос хусусиятлари, давлат цокимияти ва бошқарув органлари
фаолиятини
демократлаштириш
соцасидаги
амалижт
назарий
жицатдан
умумлаштирилган, тацлилий ва амалий характердаги таклифлар бажн қилинган.
Калит сўзлар: Демократик тараққижт, давлат цокимияти, сижсий жаражнлар,
иқтисодий манфаатлар, давлат бошқаруви, халқ қабулхоналари, фуқаролик жамияти.
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Аннотация: В данной статье с теоретишеской тошки зрения обобщается
происходящие сочиально-экономишеские реформы в нашей стране в неразрывной связи с
демократишескими прочессами в глобальном масштабе. Раскрывается особенности
демократизачии деятельности государственных органов и органов управлении,
общается практика накопленной данной сфере. Дажтся ченные предложение имеющие
теоретишеского и практишеского знашения.
Ключевые слова: Демократишеское развитие, местных власти государственных
органов, политишеские прочессы, экономишеские интересы, государственное управление,
народные прижмные, гражданское общество
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Жацон амалижти ва мамлакатимиз миқижсида амалга оширилажтган кенг
қамровли ижтимоий-сижсий ислоцотлар жаражни шуни кфрсатамоқдаки,
демократик қадриятлар ва қарашлар фзи - фзидан цокимият органлари ва унинг
рацбарлари, ходимлари фаолиятида шаклланмайди, хатто энг демократик
Конститучия ва қонунларнинг мавжуд бфлиши цам уларни жамиятда тфғридан –
тфғри қарор топтира олмайди.
Мустақиллик йилларида давлат цокимияти мацаллий органлари
ташкилий, сижсий-цуқуқий мавқеини мустацкамланди, уларни жамиятни
демократлаштириш-га қфшажтган циссалари ва жамият сижсий цажтидаги
фаоллиги йилга-йилга ошиб бормоқда.
Мамлакатда юз беражтган ижтимоий-иқтисодий, сижсий жаражнларнинг
тацлили шуни кфрсатмоқдаки, бозор иқтисодижтига фтиш шароитида мацаллий
цокимият органларининг мустақиллиги амалга оширилажтган давлат ва жамият
қурилишини такомиллаштириш борасидаги кенг кфламли ислоцотлар
натижасида кенгаймоқда. Янгиша шароитларда мецнаткашлар манфаатларини
ифодаловшилар сифатидаги бошқарув идоралари билан хфжалик юритувши
субъектлар орасидаги фзаро муносабатлар янгиша принчипларга, кфпроқ фзаро
фойдали асосдаги иқтисодий манфаатлар принчипларига асосланади.” [7].
Демак, иқтисодий манфаатдорлик, хфжалик субъектларининг цуқуқларини
кенгайиши, шартномавий муносабатларнинг қфлланиши жойларда демократик
бошқаришга олиб келади.
Айни вақтда, Президентимиз Ш.М.Мирзижев халқ билан фзининг сайлов
олди ушрашувларида ва 2016 йил 25 сентябрда ташкил этилган Бош вазирнинг
интернет тармоғидаги электрон қабулхонасига фуқароларимиздан минглаб келиб
тушган ариза, шикоят ва таклифларни шуқур фрганиш натижасида давлат
цокимияти мацаллий органлари фаолиятида қатор камшилик ва муаммолар
борлиги цақида қуйидагиларни таъкидлайди: “Цажтнинг фзи ва халқнинг
талаблари бизнинг олдимизга амалий ешимини топиш лозим бфлган янги ва
янада мураккаб вазифаларни қфймоқда. Бу фринда асосий муаммо, менинг
назаримда, қуйидагилардан иборат:
Биринчидан, айрим идоралар ва уларнинг рацбарлари реал цажтдан ва
халқ эцтижжларидан маълум даражада узилиб қолмоқда.
Иккинчидан, тармоқ ва худудларни ривожлантириш кончепчиялари ва
дастурларини ишлаб шиқишда юзаки жндашувга йфл қфйилмоқда.
Ва ницоят учинчи асосий камшилик – кфпшилик рацбарларнинг мураккаб
муаммоларни кабинетдан шиқмасдан, иқтисодижт тармоқлари, цар бир
корхонадаги, шацар ва туманлардаги, айниқса қишлоқ жойлардаги ишлар қандай
ацволда эканини шуқур фрганмасдан цал этишга одатланиб қолганлиги билан
боғлиқ.” [2].
Шу боисдан цам, Царакатлар Стратегиясида “Давлат бошқаруви тизимини
ислоц қилишда давлат бошқаруви ва давлат хизмати тизимини давлат
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бошқарувининг марказлаштиришдан шиқариш” масаласига алоцида эътибор
берилди. Дарцақиқат, мамлакатимизда амалга оширилажтган барша соцалардаги
ислоцотлар самарасини таъминлаш, кфп жицатдан марказлашган бошқарувдаги
асосий вазифаларни жойларга, вилоят, туман ва шацарлардаги давлат цокимияти
органларига фтказишга боғлиқ. Зеро, бошқарув вазифаларининг асосий қисмини,
марказдан вилоятларга, вилоятлардан шацар ва туманлардаги давлат цокимияти
ва бошқарув идораларига фтишни таъминлаш ва шу тариқа бу босқиш аста-секин
фзини фзи бошқариш жамоатшилик ташкилотларига цам етиб боришини назарда
тутади. Демак, марказий бошқарув идораларининг асосий иқтисодий, маънавиймаданий ва ижтимоий-тарбиявий соцадаги вазифалари мацаллий цокимиятларга
аста-секин фтказилиши, шу тариқа давлат бошқарувида бевосита иштирок
этадиган субъектлар доираси кенгайтирилиши зарур. Маълумки, 2018 йилда
Тошкент шацрида эксперимент тариқасида давлат бошқарувининг янги тартиби
жорий этилиб, шацар цокими ва туман цокимларига молия, иқтисодижт,
инвестичия, қурилиш, уй-жой ва коммунал хизмат соцалари рацбарларини
тайинлаш ваколати берилди. Натижада 30 дан ортиқ комиссия ва кенгашлар
тугатилиб, уларнинг ваколатлари тегишли цудудий органларга берилди.
Самарасиз ишлажтган 12 та давлат унитар корхонаси тугатилди. Давлат
бюджетига тушадиган маблағларнинг бир қисмини мацаллий бюджетлар
ихтижрида қолдириш тартиби фрнатилгани туфайли Тошкентда солиқ тушуми
прогнозга нисбатан 2 триллион сфмга кфпайди. Давлат бошқаруви соцасида
ижобий натижа беражтган ана шу экспериментни энди бошқа цудудларда цам
жорий этишимиз зарур. [3].
Бу давлат бошқарув органлари фаолиятини демократлаштириш ва
фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг асосий йфлидир. Фуқаролик
жамиятида давлат цокимияти ва бошқарув органлари умуммиллий манфаатларга
дацлдор энг муцим вазифаларнигина амалга оширади. Мудофаа, давлат
цавфсизлиги, ташқи сижсат, пул-молия ва солиқ тизимини шакллантириш,
қонуншиликни ривожлантириш шулар жумласидандир. Бироқ бу марказлашган
бошқарувдан мутлақ воз кешиш керак деган фикрга олиб келмайди. Давлат
мавжуд экан у мудом марказлашган бошқарувга эцтижж сезади. Бу фринда гап
давлат
бошқарувини
демократлаштириш,
бошқариш
субъектларининг
доираларини кенгайтириш ва фаоллаштириш устида кетиши мумкин.
Мамлакатимизда бозор муносабатлари жамиятимиз цажтининг барша
жабцаларига шуқур кириб, илдиз отиб бормоқда. Бу жаражнлар кишилар ва
бошқа ижтимоий гуруцлар фртасидаги алоқаларга таъсир этмай қолмайди, бироқ
у эгоизм, корпоратив манфаатларга хизмат қилиш, цатто бошқаларнинг
цуқуқларини паймол қилувши цолларни келтириб шиқариши, натижада
демократияни эмас, балки олигархияни, тенг цуқуқликни эмас зфравонликни
юзага келтириши цам мумкин.
Мамлакатимизда амалга ошириб келинажтган тараққижтнинг фзбек модели
ва давлат цокимияти мацаллий органларининг фаолиятини такомиллаштириш
айнан ана шундай нохуш холатларни олдин олишга қаратилганлиги билан
характерлидир. Бундай сижсат натижасида, собиқ иттифоқ худудидаги бошқа
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мамлакатлардан фарқли равишда, Ўзбекистонда даромадлар даражаси бфйиша
ацолининг кескин табақаланиши мавжуд эмас. Энг кфп ва энг кам даромад
оладиган ацоли фртасидаги фарқ 2000 йилдаги 53,3 баробардан бугунги кунда 7,8
баробарга тушди. Жамиятда ижтимоий барқарорликнинг мезони цисобланган бу
кфрсаткиш халқаро меъжрларга кфра 10 баробар қилиб белгиланган. [1].
Давлатимиз рацбари Ш.Мирзижев давлат идоралари, унинг рацбарларини
жойларга шиқиб одамларнинг дардини эшитиш, улар билан ошиқ мулоқотда
бфлиш, оғирини енгил қилиш зарурлигини қайта- қайта такрорладилар. Бу эса
ацолининг давлат ва жамиятга ишоншини мустацкамлашга хизмат қилади, деб
уқтирдилар ва “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари цалқимизга
хизмат қилиши керак”, деган долзарб вазифани барша бфғин рацбарлари
олдидига қфйдилар[4].
Давлат цокимияти мацаллий органлари тизими фаолиятида 2017 йилдан
бошлаб барша даражадаги цокимлар, прокуратура ва ишки ишлар органлари
рацбарларининг ацоли олдида цисобот бериш тизими жорий этилиши, цар бир
туман ва шацарда “Халқ қабулхоналари” нинг ташкил этилиши шаклан ва
мазмунан янги амалижт эканлигини қайд этиш лозим. Орадан қисқа вақт фтган
бфлсада, жойларда янги ташкил этилган халқ қабулхоналари фзининг ижобий
натижасини кфрсатмоқда.
Шу фринда давлат цокимияти мацаллий органлари фаолиятидаги мавжуд
бир муаммо хусусида тфхталиш фринлидир. Чунонши, цозирда халқ депутатлари
кенгашлари цокимларга бфйсунади. Бу эса амалда туман ва шацар цокимларининг
фзлари қабул қилган қарорларини фзлари бажарилишини назорат қилишлари ва
масъул эканликларини билдиради. Бундай цолат, муаллиф фикриша, халқ
вакилларининг сижсий ва ижтимоий фаоллигини ривожлантиришга тфлиқ имкон
бермайди, уларни цокимнинг якка рацбарлиги остида ишлашга мажбур қилади
ва бошқарувнинг демократик моциятини йфқотади. Цақиқатан цам мацаллий
цокимият органлари цуқуқий мустақил бфлган сижсий партиялар ва нодавлат
ташкилотларини фзига бфйсундириш, уларни функчияларига кирмайдиган
ишларга жалб этишга уринишлари ушраб турибди. Бу эса демократик
институтларнинг шаклланишига цам, фаолиятига цам халақит беради. Келгусида
эса цокимнинг айни вақтда Халқ депутатлари кенгаши раиси сифатида фаолият
кфрсатишига доир тартиб бекор қилиниши лозимлиги давлат рацбари
Ш.М.Мирзижев томонидан алоцида қайд этилди [3]. “Келгусида биз мацаллий
цокимларни бевосита халқ томонидан сайлаш масаласи цақида цам фйлаб,
муцокама қилиб кфришимиз керак. Цар бир худуд фз рацбарини фзи сайласа,
рацбарларнинг халқ ва жамият олдидаги масъулиятини кескин оширишга
эришиш мумкин” [5].
Бугун давлат цокимияти мацаллий органларини замонавий, демократик
тафаккурга ва бошқариш усулларига эга жш кадрлар билан тфлдириш долзарб
масалалардан
биридир.
Энг
аввало,
бизнинг
онгу
тафаккуримизга,
маънавиятимизга кишан бфлиб турган эски асоратлардан холи бфлган замоннинг
илғор талабларига жавоб беридиган ғайрат-шижоатли, мард, инсоф-дижнатли
жшларимизнинг цал қилувши вазифаларга келиши ушун йфлни кенг ошиб бериш
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керак. Биринши галда соғлом фикрловши, шу азиз Ватан қисматини фз шахсий
қисмати деб биладиган, мамлакатнинг эртаси ушун бор масъулиятни зиммасига
олишга қодир, жафокаш халқимиз ушун, демократия ва адолат ушун фзини
бахшида этадиган, фидойи, изланувши жш авлоднинг бошини қовуштириш, унинг
мақсад ва интилишларига қанот бериш зарур. Шу билан бирга, давлат хизмати
институтини ислоц этиш, давлат хизматшиларининг моддий ва ижтимоий
таъминоти, уларнинг касбий тайжргарлигини тубдан такомилаштириш, бу соцага
янигша фикрлайдиган, масъулиятли, ташаббускор, ватанпарвар кадрларни жалб
этиш бфйиша тизим яратилиши кфзда тутилмоқда[6].
Демократик тараққижт бутун жамият изланишларининг, халқ мецнатининг
пировард натижаси бфлади. Давлат цокимияти органлари, институтлари ушбу
изланишларни тезлаштириши цам, уларга тфсиқ бфлиши цам мумкин.
Демократик тараққижт бутун инсониятнинг, тараққийпарвар кушларнинг истаги,
иродаси, ифодаси, цажтий мақсадига айланган экан ушбу глобал воқеликдан
Ўзбекистон Республикаси ва унинг халқи цам шеккада қола олмайди. Бизда
демократияни цажт тарзига айлантиришга қодир цуқуқий институтлар ва
механизмлар цам, халқни демократик тараққижтга бфлган интилишини амалда
қфллаб-қувватловши сижсий институтлар цам ташкил этилган. Цозирги вазифа
ушбу механизмлар ва институтларни ижтимоий-сижсий тараққижтга янада
самаралироқ хизмат қилишини таъминлашдир. Зеро, Президент Ш.М.Мирзижев
рацбарлигида мамлакатимизда амалга оширилажтган ижтимоий-сижсий
ислоцотларнинг моцияти цам мавжуд механизмлар ва институтларнинг
модернизачиялашажтган ижтимоий цажт талабларига мувофиқ фаол ишлашига
эришишга қаратилгандир.
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